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ABSTRAKT
Informacioni luan një rol kyç në përditshmërinë tonë, sa herë që ne duam të marrim ndonjë
vendim pa marrë parasysh se në çfarë fushe gjithmonë kërkojmë informata për atë, dëshira
jonë është që këto informata të jenë sa më cilësore dhe të besueshme. Nëse flasim për
vendime biznesore apo financiare konsiderojmë që raportimi financiar është ajo gjuha që
përdoret si lloj komunikimi mes firmave dhe palëve të interesuara për të marrë informatat e
nevojshme. Mirëpo se sa këto informata janë transparente, të besueshme apo të krahasueshme
do të hulumtohen përmes këtij punimi, ku do të krijohet një koncept rreth rëndësisë së
raportimit financiar dhe ndikimit të tij në qëndrueshmërinë financiare të firmave.
Hulumtimi i bërë specifikohet në një set të standardeve të njohura si Standardet
Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF), ku ato globalisht u shërbejnë interesit publik
duke nxitur besimin, rritjen dhe stabilitetin financiar në ekonomi. Të listuara në këtë set janë
rreth 166 juridiksione, 27,000 kompani të shtrira në 88 bursa që përdorin këto standarde,
vlenë të theksohet se një gjuhë e përbashkët kontabiliteti përdoret nga më shumë se 100
vende, ato i bëjnë raportimet e firmave të kuptueshme dhe të krahasueshme përtej kufijve
ndërkombëtar. Kur këto standardet zbatohen në mënyre të duhur dhe të vazhdueshme atëherë
edhe informacioni që shpaloset nga to do të jetë me cilësi të lartë, kështu cilësia e ofruar nga
këto raporte do t'a bëjë më të lehtë marrjen e vendimeve të duhura.
Në pjesën e rezultateve të punimit u bë analizimi i vendeve që kanë të adoptuar SNRF-të,
fillimisht një klasifikim i regjioneve që kanë të lejuar apo të kërkuar këtë grup standardesh
dhe pastaj një ndarje e entiteteve që adoptojnë ato, vazhdimi i analizës u bë duke marrë
parasysh studimet e mëparshme, u përdoren disa raste të studimit për krahasim, nga analiza
e firmave private gjermane u tregua se e ardhmja e raportimit financiar nga firmat private
përkrah miratimin e SNRF-ve, për më tepër u theksua një probabilitet i lartë që kanë firmat
e palistuara angleze mbi adoptimin vullnetar të setit SNRF, përderisa në Kosovë gjetjet
treguan se ekzistojnë probleme nga ana e disa firmave të cilat nuk respektojnë zbatimin e
këtij seti standardesh.
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MIRËNJOHJE DHE FALENDERIME
Në përfundim të këtij punimi dëshiroj të falenderoj të gjithë ata që qenë të gatshëm të më
ofrojnë ndihmë dhe përkrahje të vazhdueshme gjatë kësaj periudhe 3 vjeçare, duke shprehur
mirënjohje për durimin dhe besimin e dhënë.
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1. HYRJE
Janë firmat ato të cilat kontribojnë në rritjen e ekonomisë së një vendi, prandaj analizimi
financiar i tyre na siguron njohuri për dinamikën e tregut apo industrisë ku ato veprojnë duke
na ofruar kështu informata edhe për zhvillimin ekonomik në përgjithësi. Kjo analizë mund të
arrihet përmes raporteve që firmat shpallin për publikun apo palët e interesuara, problemi
kryesor qëndron në transparencën e këtyre raporteve dhe se sa ato janë të kuptueshme për ne.
Për ta bërë më të lehtë këtë çasje janë krijuar një grup i standardeve ndërkombëtare ndryshe
të njohura si SNRF me një gjuhë të përbashkët përmes të cilave analizohen dhe krahasohen
jo vetëm firmat e një vendi mirëpo raporte të 166 vendeve rreth botës që përdorin këtë set
standardesh.
Qëllimi kryesor i këtij hulumtimi është që të kuptojmë rëndësinë e standardeve
ndërkombëtare të raportimit financiar si dhe ndikimin e tyre në qëndrueshmërinë financiare
të firmave, ku objektivat si: një shqyrtim i literaturës për nocionet firmë, menaxhim financiar
i firmës, kontabilitet, pasqyra financiare apo raporte financiare, kuptimi i setit të Standardeve
Ndërkombëtare të Raportimit Financiar, informatat mbi Bashkëpunimin e Fondacionit SNRF
me Bankën Botërore dhe Rregullat e BE-së për raportim financiar, zhvillimi i një koncepti
rreth përfitimeve që sjell përdorimi i SNRF-ve, njohja dhe krahasimi i SNRF-ve me PKPPtë (Parimet e Kontabilitetit Përgjithësisht të Pranuara) e në fund krijimi i një kornize për
ndërlidhjen e SNRF-ve me qëndrueshmërinë financiare të firmave do të arrihen përmes disa
pyetjeve kërkimore, përgjigjet e të cilave do të merren gjatë kapitujve në vijim:
•

Çfarë janë Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar?

•

Cilat janë përfitimet nga përdorimi i tyre?

•

Cilat janë dallimet në mes SNRF-ve dhe Parimeve të Kontabilitetit Përgjithësisht të
Pranuara?

•

Cilat janë vendet që kanë të adoptuar setin e SNRF-ve?
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
Duke pasur parasysh qëllimin e këtij punimi në këtë kapitull është bërë shqyrtimi i literaturës
për të krijuar një ide të qartë rreth pjesës teorike të hulumtimit, fillimisht janë shtjelluar
definime si: firmë, menaxhim financiar i firmës, kontabilitet, pasqyra, raporte financiare etj.
për të vazhduar me informata rreth Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar,
përfitimet që sjell përdorimi i tyre dhe në fund një krahasim i SNRF-ve me Parimet e
Kontabilitetit Përgjithësisht të Pranuara ose PKPP.
2.1 Definicioni “firmë”
Një firmë është një lloj organizate që shndërron inputet si punën, materialet dhe kapitalin në
outpute si produkte apo shërbime që ajo i shet, nëse bëjmë një ndarje apo klasifikim të
firmave, ato ndahen në tri kategori: të sektorit privat, të atij publik dhe sektorit jo-fitimprurës.
Firmat e sektorit privat janë firmat të cilat janë në pronësi të individëve dhe entiteteve jo
qeveritare, pronarët e kësaj kategorie të firmave mundohen të gjenerojnë fitim, ndërsa nga
ana tjetër firmat e sektorit publik janë pronë e qeverisë apo agjencive qeveritare dhe në fund
firmat e sektorit publik janë organizata që nuk janë në pronësi të qeverisë e as nuk gjenerojnë
fitim, ato thjeshtë ndjekin objektiva të cilat i shërbejnë vendit në interes të shoqërisë.
(M.Perloff, 2011).
Një tjetëpërshkrim i shkurtër i një firme do të përmbante në fillim investimin e një pjese të
kapitalit për burime afatgjata si ndërtesa apo pajisje, blerjen e licencës ose patentës, pastaj do
të fillonte pjesa e operacioneve të firmës ku përfshihet rekrutimi i stafit, për të vazhduar me
blerjen e materialeve të nevojshme dhe kështu fillon edhe prodhimi i produkteve apo
shërbimeve që do të ofroj firma, nga ana tjetër operacionet që zhvillohen në firmë do të
gjenerojnë fitime të cilat do tu ndahen ofruesve të kapitalit në formë te dividentës. Sipas
Sutton (2004) janë tri aktivitetet kryesore të firmës: financat, investimet dhe operacionet,
ndërsa sa i përket një firme të suksesshme cikli i burimit të rrjedhjes së fondeve është i
vazhdueshëm, d.m.th disa prej fitimeve të firmës nga operacionet e saj do të kthehen përsëri
brenda në firmë siç edhe është e paraqitur në figurën 1. (Sutton, 2004)
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Financat

Investimet

Operacionet

Figura 1. Aktivitetet e firmës
Burimi: Sutton, 2004
Nga figura 1 shohim se janë tre aktivitetet kryesore të firmës (financat, investimet,
operacionet) të cilat ndërlidhen me njëra tjetrën, financat nga njëra anë lidhen me investitorët
të cilët janë burim kryesor për firmën, mirëpo nga ana tjetër nëse firma është e suksesshme
disa nga fitimet e saj do të gjenerohen edhe nga operacionet të cilat do të kthehen përsëri në
biznes, ato fitime mund të përdoren në rast të pamjaftueshmërisë së fondeve dhe kështu
përsëri ndërlidhen me pjesën financiare si aktivitet.

2.2 Menaxhimi financiar i firmës
Që një firmë të jetë e suksesshme ajo duhet të ketë qëllim kryesor plotësimin e nevojave të
klientëve, në fillim duke i identifikuar kërkesat e tyre dhe pastaj duke i krijuar ato produkte
apo shërbime që të jenë një vlerë e shtuar për konsumatorin, e këtë qëllim ajo mund ta
realizojë përmes një menaxhimi të duhur të financave brenda kompanisë. Menaxhim ky që
kërkon njohuri dhe aftësi për të vlerësuar çdo propozim që ofrohet, edhe nëse vlerësimi
3

kërkohet në fusha të tjera që nuk kanë të bëjnë vetem me financat apo investimet, të tilla si
marketing, inovacion apo edhe në prodhim. Rëndësia qëndron në ekspertizën e duhur për
sferën e financave, është ajo që drejton në implementimin e atyre projekteve apo veprimeve
që i shtojnë vlerë firmës dhe investitorëve të saj. (Ehrhardt, 2013)
“Bizneset e vogla dhe të mëdha shpesh mbijetojnë ose dështojnë në bazë të
asaj se sa mirë mund ti trajtojnë procedurat financiare. Menaxhimi financiar
është si rrahjet e zemrës për bizneset konkurruese dhe kështu informacioni i
kontabilitetit ndihmon për mbajtjen e qëndrueshme të këtyre rrahjeve të
zemrës.” (Nickels, et al., 2015)
Financat janë një funksion me rëndësi në firmë, është ky funksion që siguron fondet dhe
menaxhimin e tyre brenda firmës, janë aktivitetet financiare si buxheti, rrjedha e parasë,
pasuritë e firmës apo shpenzimet e ndryshme që duhen planifikuar në atë mënyrë që të
përmbushen objektivat e firmës, prandaj aftësitë dhe përvoja e menaxherit financiar luajnë
një rol kryesor në përmbushje të qëllimit të kompanisë. Nëse dëshirojmë që firma jonë të ketë
sukses, atëherë duhet të kemi njohuri të mira të kontabilitetit, pasi që është pothuajse e pa
mundur që të kuptojmë operacionet e firmës nëse nuk jemi në gjendje të lexojmë, të kuptojmë
dhe të analizojmë qëllimin e pasqyrave apo raporteve financiare dhe kontabilitetit si koncept
thelbësor në fushën e financave.
Rrjedhja e proceseve në fushën e financave në firmë përfshinë menaxherët e financave të
cilët ekzaminojnë pasqyrat dhe raportet financiare të përgatitura nga kontabilistët e firmës
dhe pas analizimit të tyre rekomandojnë strategji apo ide për të përmirësuar gjendjen
financiare të kompanisë e për ta bërë këtë ata duhet të kenë njohuri në kontabilitet, prandaj
këto dy sfera kontabiliteti nga njëra anë dhe financat nga ana tjetër kanë lidhje të rëndësishme.
Pa marrë parasysh madhësinë apo rëndësinë e biznesit, financat dhe menaxhimi i tyre luajnë
rol kyç për ekzistencën dhe zhvillimin e firmës.
Problemet kryesore që firmat kanë gjatë menaxhimit të financave janë kontrolli i dobët i
rrjedhjes së parasë dhe kontrolli jo i duhur i shpenzimeve që ndodhin në to. Poashtu një
rëndësi të madhe ka edhe parashikimi i nevojave financiare, një parashikim i duhur në të
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ardhura që rrjedhin në firmë apo edhe shpenzime që mund të ndodhin përgjatë një periudhe
të caktuar, parashikimi në hyrje dhe dalje të parave duke u bazuar në raportet financiare të
viteve të kaluara, ky lloj i menaxhimit financiar i jep kuptim një menaxhimi të duhur që pritet
të sjellë fitim në firmë. (Nickels, et al., 2015)

2.2.1. Kontabiliteti
Kontabiliteti si koncept thelbësor në raportimet financiare mund të definohet si regjistrim,
klasifikim dhe përmbledhje e transaksioneve dhe ngjarjeve financiare që ndodhin në firmë,
ose ndryshe përdoret që t’u sigurojë menaxhmentit të firmës informacionet që ata kanë
nevojë. Duhet theksuar që kontabiliteti nuk ka të bëjë vetëm me firmat që gjenerojnë fitim,
kontabiliteti apo ndryshe i quajtur edhe si gjuha e biznesit në një shtet bënë raportimin
financiar edhe të institucioneve si shkolla, spitale apo edhe agjenci ose organizata të
ndryshme.
Kontabiliteti është i ndarë në pesë fusha: kontabiliteti menaxherial, kontabiliteti financiar,
kontabiliteti i tatimeve, kontabiliteti i qeverisë dhe kontabiliteti jo- fitimprurës. Dy llojet apo
fushat më të shfrytëzuara nga palët e interesuara janë kontabiliteti menaxherial dhe ai
financiar. Kontabiliteti menaxherial përdoret brenda firmës, ai siguron informacion për
menaxherët dhe ndihmon ata në marrjen e vendimeve, ndërsa nga ana tjetër kontabiliteti
financiar është ai që gjeneron informacione dhe analiza financiare për publikun e interesuar
që ndodhen jashtë firmës.
Vlenë të theksohet se në firmë kontabiliteti shkon përtej regjistrimit të informacionit të
thjeshtë të transaksioneve, kontabilistët janë ata që i përmbledhin ato të dhëna nga librat e
transaksioneve, klasifikojnë dhe i raportojnë ato tek menaxhmenti duke sygjeruar strategji
për përmirësim të gjendjes financiare të firmës. Gabimet që mund të ndodhin në shifra gjatë
llogaritjeve apo edhe marrjes së informacioneve në kontabilitet kanë shtyrë që të përdoret
teknologjia, e kjo është arritur përmes programeve të ndryshme të kontabilitetit. Sot përdoren
softuerë të sofistikuar të kontabilitetit që kanë ndihmuar shumë këtë profesion, tani firma ka
në dispozicion të dhënat nga ngjarjet në çdo kohë që i nevojiten, një partneritet i duhur mes
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tekonologjisë dhe njohurive të një kontabilisti do të ndihmojë një firmë që të marrë vendime
të duhura financiare, nga ana tjetër zhvillimet tekonologjike dhe këto programe kanë
ndihmuar poashtu në lehtësimin e monotonisë së kontabilitetit dhe punës kontabël që bëhet
nga stafi në këtë departament brenda firmës ose jashtë saj.
2.2.2. Pasqyrat financiare
Pasqyrat financiare janë përmbledhje e të gjitha transaksioneve financiare që kanë ndodhur
gjatë një periudhe të caktuar, ato ndikojnë në stabilitetin financiar të firmës si dhe në vendim
marrje. Tri pasqyrat financiare kryesore që përpilohen për përdorim si të firmave ashtu edhe
të publikut të interesuar janë: Bilanci i gjendjes, Pasqyra financiare dhe Pasqyra e rrjedhjes
së parasë.
Bilanci i gjendjes është pasqyrë në të cilën detajizohen ato se çka firma zotëron dhe se çka
ka detyrim në një datë të caktuar, bilanci përbëhet prej pasurive, detyrimeve dhe ekuitetit të
pronarëve, ndërsa pasqyra e të ardhurave tregon humbjen apo fitimin e firmës përgjatë një
periudhe të caktuar, duke përmbledhur të ardhurat dhe shpenzimet e ndodhura dhe në fund
pasqyra e rrjedhjes së parasë është ajo pasqyrë që siguron një përmbledhje të hyrjeve dhe të
daljeve të parasë në firmë.
2.2.3. Raportet financiare
Përveç analizimit të pasqyrave financiare mund të bëhet analizë financiare duke përdorur
raporte financiare, këto raporte janë të nevojshme për të krahasuar performancën e firmës në
raport me firmat konkurente që operojnë në të njejtën industri.
Janë katër lloje të raporteve që përdoren për të matur performancën e firmës: raporti i
likuiditetit, raporti i borxhit, raporti i profitabilitetit dhe raporti i akitivitetit. Raporti i
likuiditetit i referohet asaj se sa shpejtë një pasuri mund të kthehet në para, ndërsa raporti i
borxhit apo i levave matë shkallën se sa një firmë është e financuar nga fondet e huazuara
apo kreditë që ajo duhet t’i kthejë, sa i përket raportit të profitabilitetit apo performancës këtu
bëhet matja se sa menaxhmenti i firmës po i përdor burimet në mënyrë efektive për të
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gjeneruar fitim dhe i fundit është raporti i aktivitetit i cili matë menaxhimin efektiv të
inventarit të firmës, shpejtësinë më të cilën inventari kalon nëpër firmë dhe pastaj kthehet në
shitje, përmes të cilit gjenerohet fitim. (Nickels, et al., 2015)
Ndryshe raportimi financiar është ajo gjuha që komunikon informacionet në lidhje me
gjendjen financiare dhe rezultatet e një kompanie qoftë ajo publike ose private, organizatë
jofitimprurëse, apo qeveri shtetërore ose lokale. (FAF, 2019)
2.3 Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF)
SNRF është një set standardesh ndërkombëtare të kontabilitetit me cilësi të lartë, misioni i të
cilëve është zhvillimi i standardeve që sjellin transparencë, përgjegjshmëri dhe efikasitet në
tregjet financiare në të gjithë botën. Ato globalisht u shërbejnë interesit publik duke nxitur
besimin, rritjen dhe stabilitetin financiar në ekonomi, të listuara në këtë set janë rreth 166
juridiksione, 27,000 kompani të shtrira në 88 bursa që përdorin këto standarde. Një gjuhë e
përbashkët kontabiliteti përdoret nga më shumë se 100 vende, ato i bëjnë raportimet e firmave
të kuptueshme dhe të krahasueshme përtej kufijve ndërkombëtar.
Struktura e qeverisjes së fondacionit SNRF është e ndarë në tri nivele, duke u bazuar në një
bord ekspertësh të pavarur për përcaktimin e standardeve i cili është i qeverisur dhe
mbikëqyrur nga niveli i dytë prej administratorëve të besuar nga e gjithë bota e për të
vazhduar në fund me nivelin e tretë apo bordin monitorues të fondacionit të cilët janë
përgjegjës për monitorimin e autoriteve publike. Ata janë të fokusuar në dy elemente, nga
njëra anë tek zhvillimet kryesore organizative të standardeve që përpilohen në fondacion dhe
nga ana tjetër përdorimin dhe përkushtimin ndaj standardeve në të gjithë botën.
Mënyra se si mbildhen informacionet financiare nga profilet e listuara në SNRF është përmes
formimit të një pyetësori të zhvilluar nga i cili shikohen dhe analizohet përgjigjet e dhëna
nga përcaktuesit standardë dhe organet përkatëse, pastaj nga ato burime të sigurta çdo profil
i listuar hartohet, në fund ftohen të anketuarit për të rishikuar draftet dhe siguruar saktësinë
e tyre, kjo realizohet përmes rregullatorëve dhe firmave ndërkombëtare të auditimit. (IFRS,
2019)
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2.4 Bashkëpunimi në mes Bankës Botërore dhe Fondacionit SNRF
Rëndësia e fondacionit mund të shihet edhe përmes një memorandumi të mirëkuptimit të
datës 12 maj 2017, në të cilin është arritur bashkëpunimi në mes Bankës Botërore dhe SNRF,
deklaratë kjo që është realizuar për të arritur objektivat e përbashkëta në mes të dy palëve.
Duhet theksuar se Banka Botërore i konsideron informacionet e besueshme financiare si një
parakusht për qasjen në financa, rëndësi i kushton edhe besimit thelbësor nga palët e
interesuara në ato informata. Në këtë bashkëpunim në mes fondacionit dhe Bankës Botërore
janë përfshirë 3 pika kryesore: promovimi i standardeve për ndërmarrjet e vogla dhe të
mesme si standarde ndërkombëtare, ndërtimi i kapaciteteve dhe mbështetja në zbatim të atyre
standardeve dhe në fund zhvillimi i standardeve ndërkombëtare përmes organizimit të
konferencave dhe trajnimeve të ndryshme. Nga ky memorandum është vendosur që të
formohet një grup koordinimi për të bërë operimin e aktiviteteve që do të ndërmirren nga ky
bashkëpunim, ku grupi i formuar do të takohet të paktën një herë në vit për të diskutuar.
(IFRS, 2017)
2.5 Rregullat e BE-së mbi shpalosjen e informacionit financiar nga firmat
Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian duhet t’i përmbahen një rregulloreje që ka të bëjë me
shpalosjen e raporteve financiare nga kompanitë, rregullorja kërkon që të gjitha firmat të
përgatisin pasqyrat financiare në përputhje me një set standardesh të quajtura SNRF, ku të
gjitha kompanitë me përgjegjësi të kufizuara duhet të përgatisin pasqyra financiare në mënyrë
që të japin një pamje apo përmbledhje të duhur të pozicionit të tyre financiar. BE i ka futur
këto rregulla për të siguruar raportim financiar të qëndrueshëm dhe të krahasueshëm në mes
të gjitha shteteve anëtare. Sipas rregullave të BE-së kompanitë letrat me vlerë të të cilave
tregtohen në një treg të rregulluar duhet të përgatisin pasqyra financiare në përputhje me
standardet ndërkombëtare të raportimit financiar. Duhet theksuar se pa marrë parasyshë
madhësinë e firmave ato duhet që pasqyrat, raportimet e tyre financiare t'i paraqesin në bazë
të rregullave të përcaktuara, ndërsa sa i përket bizneseve të vogla dhe firmave që nuk marrin
pjesë në atë klasifikim aplikohen kërkesa të tjera. (Commission, 2019)
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2.6 Përfitimet nga përdorimi i Standardeve Kombëtare të Raportimit Financiar
Me rritjen e kompleksitetit të firmave në përgjithësi profesioni i kontabilitetit çdo ditë e më
shumë po përballet me sfida në fushën e financave dhe të bërit biznes, ky është një trend që
do të vazhdojë, kështu së bashku me këtë kompleksitet është e nevojshëm vendosja e një seti
standardesh për përpilim të pasqyrave financiare që edhe raportimi financiar të jetë sa më
cilësor. (Buchanan, 2003)
Aryseja e krijimit të një seti standardesh me një gjuhë të përbashkët për shumë vende ka
sjellur avantazhe si për firmat e atyre shteteve të cilat kanë adoptuar këtë gjuhë, ashtu edhe
për publikun e interesuar për to. Sipas rregullave pritet që përdorimi i SNRF-ve të rrit
krahasueshmërinë e pasqyrave financiare, të përmirësojë transparencën e firmave dhe me
rritjen e cilësisë së pasqyrave financiare njëkohësisht të rritet edhe cilësia e raportimit
financiar dhe kështu të përfitojnë të dy palët.
Pasi që kontabiliteti është komunikimi i informacionit financiar të secilës firmë, për të arritur
një komunikim cilësor të këtij informacioni të shpalosur nga ana e firmës është e nevojshme
që të përdoren udhëzime të standardizuara të raportimit financiar. Këto shpalosje bëhen në
mënyrë që t'iu përgjigjen nevojave të ndryshme që kanë palët e interesuara rreth firmës, pa
marrë parasysh se në cilën industri vepron biznesi është e rëndësishme të theksohet se të
gjitha informacionet në lidhje me aktivitetet financiare duhet të komunikohen në atë mënyrë
që të jenë sa më transparente dhe të besueshme për investitorët apo shtetin. (Abhishek &
Divyashree, 2019)
Vlenë të theksohet se përdorimi i një seti të standardeve ndërkombëtare të raportimit financiar
ka potencial për të përmirësuar krahasueshmërinë dhe transparencën e informacionit
financiar dhe zvogëlimin e kostove të përgatitjes së pasqyrave financiare. Kur standardet
zbatohen në mënyre të duhur dhe të vazhdueshme atëherë edhe informacioni që shpaloset
nga to do të jetë me cilësi të lartë, kështu cilësia e ofruar nga këto raporte do t'a bëjë më të
lehtë marrjen e vendimeve të duhura nga ana e pjesëmarrësve dhe palëve të interesuara në
treg. Studimet tregojnë se standardet ndërkombëtare kanë përmirësuar efikasitetin e
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operacioneve të tregut dhe kështu kanë promovuar investimet ndërkufitare. Përfitimi kryesor
është arritur në shtetet në zhvillim, kjo argumentohet fuqishëm që prej kohës kur SNRF-të
janë bërë të detyrueshme për shtetet anëtare të BE-së kjo për shkak të benefiteve që sjellin
për grupin në tërësi. (The Case for Global Accounting Standards: Arguments and Evidence,
2012)
Përparësi të përdorimit të SNRF-ve mund të kenë firmat të cilat kanë investitor të jashtëm
duke i mundësuar atyre qasje më të lehtë në pasqyra apo raportime financiare, gjithashtu me
adoptimin në setin e standardeve firmat mund t’i paraqesin pasqyrat e tyre financiare mbi të
njejtën bazë me konkurrentët e vendeve të huaja dhe kjo është një vlerë e shtuar për to. Nga
ana tjetër janë firmat të cilat kanë filialet në vendet që kërkohen apo lejohen SNRF-të, kështu
gjuha e përbashkët kontabël u mundëson atyre komunikim më të lehtë dhe të shpejtë.
Mundësi tjetër për firmat të cilat janë të interesuara të mbledhin kapital jashtë vendit, këtë e
arrijnë përmes përdorimit të SNRF-ve.
Përkundër përfitimeve dhe përparësive nga adoptimi në këtë set standardesh, besimit të
shumicës për pranim global të SNRF-ve, të tjerët besojnë se Parimet e Kontabilitetit
Përgjithësisht të Pranuara (PKPP) janë standardet e duhura për përdorim. Ata mendojnë se
me pranimin e plotë të SNRF-ve do të humbet niveli i cilësisë, gjithashtu ata besojnë se kostot
që lidhen me miratimin e standardeve ndërkombëtare të raportimit financiar i tejkalojnë
përfitimet e tyre. (Anon., 2019)
2.7 Parimet e Kontabilitetit Përgjithësisht të Pranuara (PKPP)
Parimet e Kontabilitetit Përgjithësisht të Pranuara janë parime apo rregulla në bazë të cilave
përgatiten dhe standardizohen pasqyrat financiare si bilanci i gjendjes, pasqyra e të ardhurave
apo pasqyra e rrjedhjes së parasë. Kompanitë të cilat tregtojnë letrat e tyre me vlerë në
Komisionin e letrave me vlerë dhe bursës së Shteteteve të Bashkuara të Amerikës kërkohet
që pasqyrat e tyre financiare t’i përgatisin duke ndjekur parimet e kontabilitetit përgjithësisht
të pranuara (PKPP).
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Për të gjitha firmat PKPP bazohet në koncepte, objektiva, standarde dhe konventa të
vendosura për të udhëhequr mënyren se si përgatiten dhe prezantohen pasqyrat financiare,
ndërsa për firmat jo-fitimprurëse këto parime janë vendosur me qëllim që të sigurojnë ofrim
të informacionit së më transparent dhe të kuptueshëm nga ana investitorëve apo palëve të
interesuara. PKPP-të përfshijnë 4 parime kryesore:
•

Njohja – cilët zëra financiar duhet të njihen në pasqyrat financiare (si asete, detyrime,
të ardhura apo shpenzime)

•

Matja – cilat shuma duhet të raportohen për secilin nga zërat e përfshirë në pasqyra
financiare

•

Prezantimi – cilët zëra duhet të paraqiten në pasqyra financiare dhe si mund të
grumbullohen zërat brenda pasqyrave financiare

•

Shpaloja – çfarë informacioni është më i rëndësishëm për përdoruesit e pasqyrave
financiare, janë ato që shpjegojnë shumat e shpalosura në raportet financiare

Ajo që i bënë të dallojë PKPP-të është kualiteti i lartë i raportimit financiar, kualitet ky
përmes të cilit funksionojnë tregjet e kapitalit, kjo ka bërë që qytetarët dhe investitorët të
besojnë në krijimin e pasqyrave financiare duke ndjekur PKPP-të, e atë informacion ta
përdorin për të vlerësuar gjendjen e tyre financiare duke përcaktuar kështu se sa mirë po
vepron organizata apo firma e tyre në treg. Standardet PKPP me një cilësi të lartë të raportimit
financiar janë esenciale për një treg me efikasitet, kjo mund të shihet edhe në figurën 2. (FAF,
2019)
Vizioni i PKPP-së është që ata të njihen si ofrues kryesor të zgjidhjeve që kanë të bëjnë me
pasqyrat apo raportimet financiare, që ato të përmirësojnë vendimmarjen ekonomike, e kjo
të realizohet për përdoruesit e tyre si auditorët, qeveritë apo edhe rregullatorët. Ndërsa si
mision i këtyre parimeve është zvogëlimi i rreziku të raportimit financiar, ku hyjnë standardet
e kontabilitetit, audimi dhe qeverisja e korporatave.
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Figura 2. Tregjet efikase të kapitalit
Burimi: Financial Accounting Foundation, 2019

Në figurën e paraqitur më lartë shohim se cikli për një treg efikas të kapitalit me përdorimin
e standardeve PKPP fillon me kualitetin e lartë të raportimeve financiare, element ky i cili
promovon informacion më të mirë në treg e që nxit edhe trancparencë më të madhe.
Transparenca është ajo që ndihmon investitorët, huadhënësit apo palët e interesuara që të
marrin vendime të duhura për financim, në fund nga ky informacion me transparencë fitohet
besimi nga ana e investitorëve kështu ai besim mbështet procesin gjithëpërfshirës të
përcaktimit të standardeve, në përfundim arrihet efikasiteti në tregjet kapitale duke i bërë ato
edhe më të fuqishme.

2.8 Dallimet në mes të SNRF dhe PKPP

Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar dhe Parimet e Kontabilitetit Përgjithësisht
të Pranuara u vendosen si dy prej kornizave kryesore të raportimit financiar botëror, mirëpo
për shumë vite PKPP-të cilësoheshin si grup i standardeve që siguronin pasqyra financiare
me cilësi më të lartë e sidomos në Shtetet e Bashkuara, hyrja e SNRF-ve për përdorim solli
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një frymë të re ku filluan diskutimet mbi cilësinë nga adoptimi i dy grupeve të standardeve.
(Meulen, et al., 2007)
Nëse krahasojmë dy llojet e standardeve atëherë dallimi kryesor qëndron në atë se seti i
standardeve SNRF siguron më pak rregulla të detajizuara për dallim prej PKPP që njihet si
sistem i bazuar në parime, poashtu seti i SNRF-ve përmbanë udhëzime specifike të kufizuara.
Si rezultat i këtyre dallimeve, shumica e tyre rezultojnë në raporte të ndryshme, gjithmonë
duke u varur edhe nga industria apo tregu ku firma vepron dhe shqyrtimit të rrethanave
individuale të saj. Disa prej dallimeve kryesore në mes të SNRF dhe PKPP janë:
SNRF nuk e lejojnë metodën LIFO (Last In, First Out)
SNRF përdorin metodën me një hap të vetëm për zhvlerësim, ndërsa PKPP përdorin metodën
me dy hapa për të mundësuar zhvlerësimin
SNRF kërkon kapitalizimin e kostove të zhvillimit pasi që të përmbushen kriteret e caktuara
për kualifikim, nga ana tjetër PKPP në përgjithësi kërkon që kostot e zhvillimit të paraqiten
siç kanë ndodhur, përveç kostove që lidhen me zhvillimin e programeve kompjuterike, tek
këto kosto kërkohet kapitalizimi pasi që të përmbushen kriteret e caktuara. (FAF, 2019)
Sa i përket ndryshimeve mes grupit të standardeve të SNRF-ve dhe PKPP-ve ajo që bënë
diferencën në këtë sferë është shkalla e specifikës në procedurat e raportimit financiar, janë
PKPP-të ato të cilat i pëlqejnë rregullat më të hollësishme, më komplekse ndryshe prej
SNRF-ve. Sipas Bohušova dallimi më domëthënës midis SNRF dhe PKKP është në fushën
e qasjes së përgjithshme, ku SNRF-të bazohen në parime themelore të kontabilitetit që kanë
udhëzime të kufizuara për aplikim, ndërsa PKPP-të bazohen në rregulla me udhëzime
specifike. (Bohušová, 2011)
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Duke u bazuar në shqyrtimin e literaturës është kuptuar që analizimi i setit të SNRF-ve ka
rëndësi, e kjo si rrjedhojë e kontributit që ky fondacion sjell në shoqëri përmes përfitimeve
që kanë firmat nga njëra anë dhe investitorët nga ana tjetër duke zvogëluar kostot e raportimit
ndërkombëtar, e kjo është realizuar falë transparencës dhe krahasueshmërisë së raporteve
financiare të fituara nga përdorimi i këtij seti të standardeve. Gjatë hulumtimit është parë se
misioni i Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar është rritja e stabilitetit
financiar në ekonomi në të mirë të interesit publik, e këtë e mundëson përmes transparencës,
përgjegjësisë dhe efikasitetit që ofron, mirëpo për të parë më së miri rëndësinë e përdorimit
të SNRF-ve bazohemi në numrin e lartë të shteteve që kanë të adoptuar këtë set standardesh,
ata janë pasqyra më e mirë e benefiteve që sjell kjo mënyrë e raportimit financiar.
Nga ana tjetër kemi Parimet e Kontabilitetit Përgjithësisht të Pranuara ku qëllimi i tyre si
parime fokusohet më shumë në përsosmëri dhe shërbime këshilluese për përpilim e publikim
të raporteve financiare, duke kërkuar rregulla më të detajizuara dhe më komplekse. Rëndësia
e PKPP-ve qëndron në ndihmën që ato i ofrojnë firmave duke i informuar ata për praktikat
dhe performancën e të bërit biznes, ku është analizuar se ku qëndron dallimi mes dy grupeve
të standardeve.
Qëllimi i këtij punimi është që të kuptohet ndikimi i standardeve ndërkombëtare të raportimit
financiar në qëndrueshmërinë financiare të firmave, kjo do të arrihet përmes analizimit të
vendeve (firmave) që kanë të adoptuar këtë set standardesh dhe krahasimit të tyre në raport
me firmat që nuk e kanë të detyruar këtë miratim. Pas identifikimit të këtyre pikave do të
arrijmë në një pamje të përgjithshme të idesë së punimit, duke realizuar kështu qëllimin
kryesor të hulumtimit të bërë.
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4. METODOLOGJIA
Punimi është krijuar me fokus në fushën e financave me specifikim në raportet financiare, ku
për të krijuar një kornizë të përgjithshme të pjesës teorike të hulumtimit është bërë shtjellimi
i literaturës rreth definicioneve të ndryshme si: firmë, menaxhim financiar, kontabilitet apo
raporte financiare, për këtë përmbledhje janë marrë të dhëna përshkruese nga libra, autorë
dhe artikuj të ndryshëm. Duke u bazuar në qëllimin e hulumtimit për Standardet
Ndërkombëtare të Raportimit Financiar dhe rëndësinë e tyre, për tu njohur më detajisht me
këtë set standardesh janë marrë informata rreth: historikut të SNRF-ve, regjioneve që i
përdorin ato dhe përfitimet që rrjedhin nga adoptimi i tyre, d.m.th në punim është përdorur
metoda përshkruese, metodë kjo që konsiston në mbledhje të informatave të marra nga
studimet apo hulumtimet e mëhershme.

Metodologjia e kërkimit është bazuar edhe në natyrën e punimit, ku është vazhduar me të
dhëna sekondare në një set tjetër standardesh të njohura si PKPP ose Parimet e Kontabilitetit
Përgjithësisht të Pranuara, informatat e marra janë përdorur për metodën krahasuese të
punimit, fillimisht është bërë një përmbledhje e karakteristikave të PKPP-së e pastaj dallimet
në mes të dy grupeve të standardeve. Kështu zhvillimi i një koncepti rreth definicionit të
SNRF-ve dhe për më tepër ndikimit në qëndrueshmërinë financiare të firmave ka vijuar në
analizmin e disa rasteve të studimit, ku përmes shtjellimit të literaturës u sigurua një bazë
edhe për deklarimin e problemit në mënyrë që të marrim rezultatin e kërkuar të hulumtimit
të bërë, rezultat ky i cili do të paraqitet në kapitullin e radhës.
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
Për hulumtimin e bërë rreth Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar, të dhënat
e marra për të janë paraqitur më poshtë, është bërë analizimi i juridiksioneve që kanë të
adoptuar SNRF-të, ku analiza ka filluar me ndarje të juridiksioneve në 5 regjione kryesore
(që përfaqësojnë të gjitha anët e botës), për të vazhduar me klasifikimin e atyre profileve të
juridiksioneve adoptuese dhe në fund një paraqitje e PBB-së në vlera dhe përqindje për
ndarjen në fjalë, në pjesën e dytë të kapitullit janë marrë si mostër disa vende adoptuese të
setit SNRF ku është paraqitur një kornizë e raportimit financiar për shtetet si: Gjermania,
Mbretëria e Bashkuar dhe disa vende të rajonit.
-

Analiza e përgjithshme e shteteve që përdorin SNRF-të
Tabela 1. 166 juridiksionet që përfaqësojnë të gjitha anët e globit
Numri i juridiksioneve

Përqindja

Evropa

44

27%

Afrika

38

23%

Lindja e Mesme

13

8%

Azia

34

20%

Amerika

37

22%

Total

166

100%

Burimi: IFRS, 2019
Nga tabela 1 shohim se është numër i lartë i shteteve që përdorin setin e standardeve
ndërkombëtare, ku përmes tyre përfaqësohen të gjitha rajonet e globit. Përqindja më e
madhe shtrihet në Evropë me 44 shtete që kanë të adoptuar SNRF-të ndërsa me 8% është
listuar Lindja e Mesme si përqindja më e ulët nga ky raport me vetëm 13 shtete si përdorues
të tyre. Vlenë të theksohet se kjo përqindje varet edhe nga fakti që shtetet anëtare të BE-së
kanë rregullore që raportet e tyre financiare t’i shpalosin në përputhje me SNRF.
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Një ndarje tjetër e analizës së juridiksioneve apo profileve adoptuese të SNRF konsiston në
klasifikimin e entiteteve në grupe si:
Tabela 2. Përdorimi i SNRF-ve i klasifikuar në grupe për 166 juridiksionet

Nr. i
Regjionet

Juridiksionet

Juridiksionet

që kërkojnë

që kërkojnë

SNRF-të për

SNRF-të si

të gjitha ose

përqindje e

juridiksioneve shumicën e
ne regjion
entiteve
vendore me

total
juridiksioneve
në regjion

përgjegjësi
publike

Juridiksione

Entitetet

që lejojnë

që nuk

ose kërkojnë

kërkojnë e

të paktën

as nuk

disa (po jo të

lejojnë

gjitha ose

SNRF-të

shumicën) e

për ndonjë

SNRF-ve për

entitet

entitetet

vendor me

vendore me

përgjegjësi

përgjegjësi

publike

publike
Evropa

44

43

98%

1

0

Afrika

38

36

95%

1

1

Lindja e

13

13

100%

0

0

Azia

34

25

74%

3

6

Amerika

37

27

73%

8

2

Total

166

144

87%

13

9

100%

87%

8%

5%

Mesme

% e 166

Burimi: IFRS, 2019
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Nga tabela më lartë shohim se janë gjithsej 144 juridiksione të cilat lejojnë ose kërkojnë setin
e SNRF-ve për shumicën apo të gjitha entitetet vendore me përgjegjësi publike, ndërsa janë
total 22 juridiksione nga 5 regjionet e klasifikuara të cilat nuk i kërkojnë standardet
ndërkombëtare për shumicën e entiteteve, 13 prej tyre i lejojnë vetem disa prej tyre (por jo të
gjitha) dhe janë 9 juridiksione që nuk i kërkojnë e as lejojnë ato për ndonjë entitet vendor me
përgjegjësi publike.
Në 144 juridiksionet e klasifikuara që kërkojnë setin e SNRF-ve për të gjitha apo shumicën
e entiteteve vendore përfshihen vendet anëtare të BE-së dhe shtetet anëtare të Zonës
Ekonomike Evropiane (ZEE), gjithashtu janë të përfshira edhe 18 juridiksione të cilat nuk
kanë bursë mirëpo kërkojnë setin e standardeve për të gjitha institucionet financiare të tyre,
këtu bënë pjesë edhe Kosova në mesin e shteteve si: Afganistani, Angola, Kameruni,
Republike Qendrore e Afrikës, Komora, Republika Demokratike e Kongos, Guinea
Ekuatoriale, Republika e Kongos etj. Nga ana tjetër janë 6 shtete (Argjentina, Izraeli,
Meksika, Peruja, Uruguaji dhe Salvadori) të cilat kanë bursë mirëpo nuk kërkojnë SNRF-të
për institucionet financiare, ndërsa për kompanitë e tjera të vendit po.
Ndërsa sa i përket Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme (NVM) nga 166 juridiksione gjithsej
janë vetëm 86 prej tyre që kërkojnë apo lejojnë SNRF-të, ndonëse është duke u shqyrtuar
edhe për 9 juridiksione shtesë, 71 juridiksionet e tjera nuk janë duke përdorur apo konsideruar
setin e standardeve për NVM-të. Në regjionin e Afrikës dhe Lindjes së Mesme janë 28
juridiksione që e kërkojnë apo lejojnë përdorimin e SNRF-ve për NVM-të ndërsa 23
juridiksione nuk e kërkojnë e as nuk e lejojnë atë, në regjionin e Amerikës janë 33
juridiksione që e kërkojnë atë dhe vetëm 4 nuk e lejojnë apo kërkojnë, në Azi janë 17 profile
që e kërkojnë dhe 17 që nuk e kërkojnë, nga ana tjetër në Evropë janë vetëm 8 juridiksione
që kërkojnë ose lejojnë setin e standardeve dhe 36 të tjera që nuk e kërkojnë e as lejojnë atë.
Nga klasifikimi i regjioneve në juridiksione si në tabelën 2, janë marrë të dhëna edhe për
Prodhimin e Brendshëm Bruto (PBB) të vendeve adoptuese të SNRF-ve:

18

Tabela 3. Informacioni i PBB-së për profilet e juridiksioneve të klasifikuara
US $ ( në
miliarda)

Përqindja
(%)

PBB e 166 juridiksioneve

84,417

100

PBB e juridiksioneve që kërkojnë SNRF-të për të
gjitha ose shumicën e entiteteve vendore me
përgjegjësi publike

39,474

46.8

PBB e juridiksioneve që kërkojnë SNRF-të për disa
(por jo të gjitha ose shumicën) e entiteteve vendore
me përgjegjësi publike

50

0.1

PBB e juridiksioneve që lejojnë SNRF-të për të
gjitha ose shumicën e entiteteve vendore me
përgjegjësi publike

5,926

7

PBB e juridiksioneve që as nuk kërkojnë e as nuk
lejojnë SNRF-të për entitetet vendore me përgjegjësi
publike

38,966

46.2

Burimi: IFRS, 2019
Nga informacioni i marrë mbi PBB për juridiksionet adoptuese të setit të SNRF-ve shohim
se përqindja më e lartë i përket juridiksioneve që kërkojnë standardet ndërkombëtare për të
gjitha ose shumicën e entiteteve, ndërsa numri më i ulët i PBB-së shihet tek juridiksionet që
kërkojnë SNRF-të vetëm për disa prej entiteteve.
Përqindja e PBB-së për juridiksionet që kërkojnë përdorimin e SNRF-ve për të gjitha entitetet
si ato financiare ashtu edhe për ndërmarrjet tjera përbën 54% të PBB-së së përgjithshme,
ndërsa PBB për juridiksionet që nuk e lejojnë apo e kërkojnë adoptimin e SNRF-ve për të
gjitha entitetet përbënë 46% të PBB-së së përgjithshme. Janë tre juridiksione (Kina, India
dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës) të cilat përbëjnë 95% të PBB-së së përgjithshme të
juridiksioneve që nuk i lejojnë SNRF-të për entitetet vendore me përgjegjësi publike.
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Në vijim analiza do të specifikohet në disa shtete të marra si mostër për hulumtim, si:
Gjermania, Mbretëria e Bashkuar, Australia, duke vazhduar edhe në Kosovë dhe vendet
fqinje si: Shqipëri, Mali të Zi apo Serbi.
Tabela 4. Korniza e raportimit financiar
Gjermania

Për kompanitë e listuara është zbatuar miratimi i
detyrueshëm i setit të SNRF-ve që nga janari i vitit 2005, e
për kompanitë që kanë aplikuar për tu listuar që nga janari i
vitit 2007 dhe për ato kompani që nuk janë të listuara
miratimin e SNRF-ve nuk e kanë të detyrueshëm

Mbretëria e Bashkuar

Firmat angleze të listuara në një treg të letrave me vlerë i
ndjekin SNRF-të që nga viti 2005, ndërsa firmat e listuara
pa filiale mund të vazhdojnë të përdorin PKPP-të në bazë të
ligjit dhe rregullave të listimit, po ashtu firmat e vogla mund
të zgjedhin të raportojnë sipas Raportimit Financiar për
Subjektet e Vogla, që i zëvendësojnë të gjitha standardet
tjera.

Australia

Firmat apo subjektet raportuese në Australi duhet të jenë në
përputhje me Standardet dhe Interpretimet Australiane të
Kontabilitetit, të lëshuara nga Bordi Australian i
Standardeve të Kontabilitetit, ku një entitet raportues në
Australi është ai entitet për të cilin është e arsyeshme të
pritet ekzistenca e përdoruesve që mbështeten në pasqyrat
financiare.

Kosova

Ligji kërkon që të gjitha korporatat (përveç “korporatave të
vogla”), ndërmarrjet në pronësi publike dhe ndërmarrjet
shoqërore të përgatisin pasqyrat e tyre financiare në
përputhje me SNRF-të.
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Shqipëria

Në Shqipëri nuk ka bursë prandaj nuk ka firma të listuara,
mirëpo me miratimin e Ligjit për Kontabilitet në vitin 2004
institucionet financiare, firmat e mëdha të pa listuara si dhe
të gjitha subjektet e sektorit të korporatave duhet të
përgatisin pasqyrat e tyre financiare në përputhje me SNRF.

Mali i Zi

Nuk ka standarde kombëtare në Mal të Zi, pasi që Ligji për
kontabilitet dhe auditim kërkon zbatimin e plotë të
Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar, ku ky
ligj rregullon kushtet dhe mënyren e mbajtjes së librave të
biznesit si dhe përgatitjen dhe paraqitjen e pasqyrave
financiare.

Serbia

Ligji i Kontabilitetit dhe Auditimit zbatohet për të gjitha
firmat, koperativat, bankat, kompanitë e sigurimeve dhe
organizatat e tjera financiare, ku kërkon që të gjitha firmat,
nga ato të mëdha të listuara e deri në pronësitë më të vogla
të pa përfshira të jenë në përputhje me SNRF-të që nga viti
2004.

Burimi: IASPlus, 2019
Në tabelën më lartë është bërë një përmbledhje e kornizës së raportimit financiar në vendet e
marra si mostër për hulumtim, ku nga kjo shohim se cilat janë firmat apo entietet të cilave u
kërkohet përdorimi i setit të standardeve ndërkombëtare të raportimit financiar, cilave u
lejohet zgjedhje në këtë përdorim, gjithashtu janë cekur ligjet apo standardet e ndryshme të
kontabilitetit dhe ndërlidhjet e tyre me SNRF-të
Gjermania – Ka miratuar tashmë SNRF-të për pasqyrat financiare të konsoliduara të të gjitha
kompanive letrat me vlerë të të cilave tregtohen në bursë, kjo është miratuar që nga viti 2005,
ajo poashtu ka zgjedhur përdorimin e SNRF-ve për kompanitë e listuara dhe të palistuara në
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tregje që nuk janë të rregulluara, si dhe pasqyrat financiare të konsoliduara të firmave që nuk
u lejohen si opsion PKPP-të. Një përjashtim ndodh në ato firma që nuk janë vendore, pasqyrat
e konsoliduara të të cilave nuk konsiderohen nga Bashkimi Evropian si ekuivalente, atëherë
ato mund të përdorin edhe standardet e tyre “shtëpiake”, ndërsa të gjitha firmave të huaja të
cilat tregtojnë letrat e tyre me vlerë në një treg të rregulluar në Gjermani u kërkohet që
pasqyrat e tyre financiare ti përgatisin në pajtueshmëri me SNRF-të. Sa i përket ndërmarrjeve
të vogla dhe të mesme në vend atyre nuk u kërkohet përdorimi i SNRF-ve, ato mund të
përdorin PKPP-të gjermane apo kërkesat e Kodit Gjerman Tregtar.
Duke pasur parasysh rëndësinë ekonomike të firmave private, është marrë për analizim një
rast studimi në Gjermani se “A miratojnë firmat private vullnetarisht SNRF-të” (Bassemir,
2011), ku nga hulumtimi i bërë ka dalë që vetëm në periudhën 1998-2010 rreth 290 firma
private kanë zëvendësuar PKPP-të me SNRF, ku në një periudhë më të gjatë është konstatuar
se firmat që kanë mundësi më të mëdha të rritjes si dhe janë të regjistruara si korporata
aksionesh, janë më shumë ndërkombëtare dhe kanë një auditor zgjedhin që të adoptojnë
SNRF-të. Rezultatet tregojnë se përfitimet e pritura të setit të standardeve ndërkombëtare
kanë më shumë mundësi të llogariten për firma më të mëdha, ndërkombëtare dhe firma me
nevoja më të larta financimi. Në punim theksohet se e ardhmja e raportimit financiar nga
firmat private ka qenë në fokus të miratimit të SNRF-ve.
Mbretëria e Bashkuar - Rregullorja e BE-së kërkon zbatimin e SNRF-ve për firmat që
tregtojnë letrat e tyre me vlerë në një treg të rregulluar, e kjo në Mbretërinë e Bashkuar
përfshinë Bursën kryesore të Londrës, mirëpo edhe pse Mbretëria e Bashkuar ka edhe bursa
të tjera të cilat nuk janë të rregulluara, firmave vendore letrat me vlerë të të cilave tregtohen
në këto tregje, u lejohet përdorimi i SNRF-ve. Nga ana tjetër NVM-të mund të përdorin një
standard ndërkombëtar që bazohet në SNRF, por me disa modifikime.
Në studimin “Miratimi vullnetar i SNRF: Një studim i përcaktuesve për firmat e palistuara
në Mbretërinë e Bashkuar” (André, et al., 2012) është bërë analizimi i rreth 8417 firmave
angleze, ku prej tyre 287 firma i kanë të adoptuar SNRF-të, në studim është bërë ekzaminimi
i përcaktuesve të adoptimit vullnetar të firmave nga ato të mesmet e deri në ato të mëdha në
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Mbretërinë e Bashkuar, ku kjo na ndihmon të kuptojmë më mire përfitimet e zgjedhjes së një
grupi të standardeve të kontabilitetit. Gjetjet nga ky punim tregojnë për disa prej
karakteristikave që ndikojnë në vendimin e firmave të palistuara për të zgjedhur adoptimin e
SNRF-ve, karakteristike këto si: madhësia e firmave, ndërkombtariteti apo reputacioni i
auditorit, nga ana tjetër karakteristikat si: profitabiliteti, intenstiteti i kapitalit, industria apo
produktiviteti i punonjësve të firmës nuk ndikojnë në vendim për adoptim vullnetar të SNRFve. Rezultati kryesor i studimit është se firmat e reja kanë probabilitet më të lartë që të
adoptojnë setin e SNRF-ve, për më tepër evidencat nga studimi na tregojnë se firmat e
palistuara preferojnë të adoptojnë vullnetarisht setin e Standardeve Ndërkombëtare të
Raportimit Financiar pasi që përfitojnë nga ky set.
Për të bërë një krahasim për midis dy vendeve të marra si mostër (Gjermanisë dhe Mbretërisë
së Bashkuar) është bërë analizimi i punimit “Dëshmi krahasuese mbi rëndësinë e vlerës së
informacionit kontabël të bazuar në SNRF për Gjermani dhe MB” (Ashraf Elbakry, 2016).
Studimi është bazuar në tri modele të vlerësimit të firmave pas adoptimit të SNRF-ve,
fillimisht një model themelor ku tregon se përkundër rëndësisë së vlerave të ekuitetit në libra,
vlerë kjo që ka rënë me këtë adoptim, ajo është zëvendësuar me rëndësinë që ka ndikuar në
rritjen e fitimeve nga firmat në Gjermani dhe në MB. Modeli i dytë shpjegon se si të dy
variablat, rëndësia e rritjes së fitimit për firmat nga njëra anë dhe vlerat në librat kontabël nga
ana tjetër janë dukshëm më të larta nëse i shikojmë në një periudhë më afatgjate për firmat
në Mbretërinë e Bashkuar se sa për firmat në Gjermani. Në fund modeli i tretë tregon një
rritje të dukshme të rëndësisë së vlerave të fitimit për firmat gjermane në krahasim me firmat
angleze, të cilat kanë një rritje në aspektin e fuqisë parashikuese të librave kontabël pas
adoptimit të setit të SNRF-ve. Si përfundim gjetjet e studimit qëndrojnë në atë se kostot e
mundshme të kalimit në adoptim të SNRF do të anulohen plotësisht nga përfitimi që na sjell
ky adoptim për aspekte si asimetri e informacionit apo keqmenaxhim midis firmave që janë
të listuara në bursat të zakonshme të dy vendeve, si dhe ligjeve të bazuara në vendet që janë
pjesë e Bashkimit Evropian.
Kosova – Në Kosovë ekziston BQK (Banka Qendrore e Republikës së Kosovës), ku bankave
dhe kompanive të sigurimit u kërkohet të përgatisin pasqyra financiare në përputhje me këtë
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autoritet nga njëra anë dhe me setin e standardeve ndërkombëtare nga ana tjetër. Për më tepër
të gjitha korporatave, ndërmarrjeve me pronësi publike dhe ndërmarrjeve shoqërore u
kërkohet që pasqyrat e tyre financiare t’i përpilojnë në pëputhje me SNRF-të. Mirëpo
problemi kryesor në vend qëndron në mosrespektimin e këtij seti nga ana e disa firmave, pasi
që nuk ekziston një mekanizëm aktual për të bërë zbatimin e pajtueshmërisë me kërkesat e
kontabilitetit dhe raportimit financiar.
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6. DISKUTIME DHE PËRFUNDIME
Ky punim fillimisht ofron një përmbledhje të koncepteve kryesore të kontabilitetit dhe
raportimit financiar në përgjithësi, ku theksohet rëndësia e financave si funksion brenda një
firme, se si kontabiliteti si profesion shkon përtej regjistrimit të informacionit të thjeshtë
financiar, rëndësia e ekspertizës së duhur për sferën e financave është ajo që drejton
implementimin e veprimeve dhe vendimeve që i shtojnë vlerë firmës.
Përmes hulumtimit të bërë është fituar një kornizë që shpjegon rëndësinë e përfitimeve që na
sjell përdorimi i Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar dhe ndikimi i tyre në
qëndrueshmërinë financiare të firmave, firmat të cilat përpilojnë pasqyrat e tyre financiare
përmes përdorimit të SNRF-ve na sigurojnë transparencë, duke rritur kështu cilësinë e
informacionit financiar dhe duke na mundëuar të bëjmë krahasueshmërinë mes tyre, kjo
realizohet përmes një gjuhe të përbashkët që posedojnë vendet adoptuese të setit SNRF. Pasi
që cilësia e lartë e informacionit kontabël është faktor kyç që ndihmon në marrjen e
vendimeve, që kjo cilësi të arrihet preferohet adoptimi i një seti të standardeve të tilla të cilat
i nënshtrohen një kontrollimi profesional duke i bërë këto informacione të besueshme dhe të
thjeshta për palët e interesuara.
Sa i përket qëndrueshmërisë financiare të firmave analiza ka vazhduar në disa vende të marra
si mostër që kanë të adoptuar setin e SNRF-ve (Mbretëria e Bashkuar, Gjermania, Australia,
Kosova, Shqipëria, Mali i Zi dhe Serbia) ku fokusi kryesor bie në Gjermani dhe në
Mbretërinë e Bashkuar. Pasi që miratimi i SNRF-ve për shumicën e firmave në vendet e
Bashkimit Evropian është i detyrueshëm, interesante ka qenë hulumtimi i firmave të cilat nuk
e kanë të detyruar të përdorin këtë set standardesh por zgjedhin vullnetarisht të raportojnë
informacionin e tyre kontabël në përputhje me SNRF-të, përmes tyre kuptojmë më së miri
rëndësinë e Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar. Studimet kanë treguar se
më shumë se 99% e firmave në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara janë firma private dhe
firma të palistuara (Bassemir, 2011), prandaj është analizuar një rast studimi për firmat
private në Gjermani i cili ka rezultuar se firmat private adoptojnë vullentarisht setin e SNRFve dhe se e ardhmja e raportimit financiar nga firmat private është në fokus të miratimit të
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këtij seti standardesh. Nga ana tjetër analizimi i rastit të studimit të firmave të palistuara në
Mbretërinë e Bashkuar ka treguar se ekzistojnë të dhëna të cilat tregojnë se firmat e palistuara
adoptojnë vullnetarisht SNRF-të për përpilimin e pasqyrave dhe raporteve financiare, për më
tepër paraqitet një probabilitet i lartë që firmat e reja në Mbretërinë e Bashkuar preferojnë të
adoptojnë vullnetarisht setin e SNRF-ve.
Një përmbledhje e gjithë literaturës së shqyrtuar na sjell në përfundim se ekziston një set
ndërkombëtar standardesh për përpilim të pasqyrave financiare, që ofron transparencë,
krahasueshmëri dhe efikasitet duke ndihmuar në stabilitetin financiar ekonomik. Kryesisht
firmat e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian e kanë të detyruar adoptimin e këtij seti për
raportimet e tyre financiare, ndërsa në Kosovë ekziston një mosrespektim i këtij vendimi nga
ana e disa firmave, kjo është rrjedhojë e mungesës së një mekanizmi aktual për zbatimin e
pajtueshmërisë me kërkesat e kontabilitetit dhe raportimit financiar.
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